„…тогава изведнъж камбаните забиват,

разтърсват с вой небесния потон,

тъй както духове блуждаещи изливат

натрупаната болка в страшен стон.

И дълги катафалки, без музика последна,

полека нижат се в душата ми. И пак

Надеждата сразена е, а Мъката победно

над черепа ми сведен забива черен флаг.“